Не каждая школа может похвастать тем, что весь учительский состав в лице мужчин «отвоевал» свой положенный срок, и мы решили «копнуть глубже». Не знаю, как реагировали бы вы, но мы после некоторых фактов теряли дар речи. А что нам оставалось делать, когда мы узнали, что директор гулял по дну бассейна в противогазе, завхоз рыл двухметровый окоп для того, чтобы закопать подворотничок, а на физрука в Средиземном море напали пираты?

Наш директор, Вадим Николаевич Пупынин, окончил сержантскую школу танкистов. За три года службы в танковых войсках в Германии стал командиром экипажа, старшиной роты, получил звание старшего лейтенанта. В ГСВГ, группе советских войск в Германии, служил и учитель технологии, черчения и основ безопасности жизнедеятельности Сергей Викторович Бахтиаров. Они оба с уважением вспоминают свою часть. «У нас были самые современные танки, - говорит Вадим Николаевич гордо, – Т-62. Они могли даже передвигаться под водой, что мы и делали на учениях. У нас был случай: у соседнего экипажа произошла разгерметизация танка, им пришлось оставить машину на дне, а самим – всплывать. А наш танк словно Бог берег: всегда лучший на стрельбах, выполнениях заданий». Сергей Викторович вспоминает, как солдаты сами специально затапливали танки. «Из машины под водой иначе не вылезти из-за разности давлений, поэтому приходилось затапливать целиком». Тренировки проходили и в специальных бассейнах, и в реальных условиях – при учебном форсировании Эльбы. «Работы было очень много, - признает Серей Викторович, - требовалось много специальных навыков».

Были и боевые заслуги: экипаж Вадима Николаевича был отмечен в грамоте как лучший на учениях стран Варшавского договора, где среди участников были Германия, СССР и Польша. А Сергея Викторовича, механика-водителя, за трудную упорную работу даже хотели наградить медалью. Поставили перед выбором. Спросили, чего он больше хочет: медаль за службу или десятидневный отпуск на майских праздниках. «Конечно, я выбрал отпуск: что тогда могло быть желаннее, чем приехать повидаться с близкими?» Но он абсолютно уверен: армия – бесценный опыт для каждого настоящего мужчины. Директор с теплотой говорит обо всех тех учениях, марш-бросках как о самых ярких воспоминаниях. «Еще для меня памятны «вечера дружбы»: это были организованные встречи советских танкистов с немцами-рабочими. Нас встречали так тепло, по-дружески, с большим гостеприимством». На вопрос, что же он может вспомнить и посмеяться от души, Вадим Николаевич отвечает: «Баня была раз в 10 дней, приходилось хитрить. У нас был тренировочный бассейн глубиной 5 метров, я надевал противогаз, обматывался куском шины от танка и нырял. Ходил по дну, купался таким образом. Остальные боялись – попробуй, прими ванну в противогазе – а у меня душа радовалась». Друзья со времен службы остались до сих пор, ведь именно с ними был пройден такой важный жизненный путь: именно так видит армию наш директор.

И настоящую гордость вызвала наша разведка. Сергей Алексеевич Глебов, отслуживший совсем недавно, три года назад, скромно отвечает на все вопросы: «Извините, я давал подписку о неразглашении, это секретная информация». Правда, нам все-таки удалось выяснить, что служил учитель физкультуры в Москве, в том числе – в генштабе. За время службы в разведывательных войсках, по его словам, он умудрился забыть английский язык и выучить итальянский. Из череды веселых моментов Сергей Алексеевич не может выделить лучший, зато легко может назвать самое плохое воспоминание. «Ходил я довольный собой, красивый, с уже отросшей челкой - командир взвода как-никак. Старшина, закономерно, стал ругаться, все говорил: постригись, постригись. А я возьми и ответь ему однажды: «Я комвзвода, мне можно!» Ну, старшина и побрил собственноручно налысо. Совсем. Естественно, смеялись все». Несмотря на то, что наш физрук был самым молодым, он быстро завоевал авторитет – в прямом и переносном смысле слова. В первую очередь помогли, разумеется, спортивные навыки – высокие разряды почти по всем основным видам спорта. Конечно, никаких подробностей разведчик так и не рассказал, но упомянул, что было очень сложно. Работы столько, что иногда больше хотелось мести плац ломом или чистить снег весь год. Но несмотря ни на что, Сергей Алексеевич уверенно говорит: «В армию нужно идти обязательно. Люди сильно меняются и вырастают, становятся сильнее и раскрываются. Я сам видел, как руководство пыталось поддерживать скромных, застенчивых ребят. Их повышали, возлагали на них ответственность – и это действительно помогало. Хотя для слабых армия может быть и губительной, немало там «ломается», не выдерживает психологической нагрузки».